In this work titled "Kilim Weavings of the Azerbaijani Region in the Georgian National Museum", a sample of 10 rugs in the Georgian National Museum was examined. Samples were handled in catalog order and tried to be introduced in terms of kind, material, color, size, pattern and composition. The rug weavings examined are important in terms of reflecting the characteristics of the Azerbaijani region.
STRUCTURED ABSTRACT
Handcrafts have been a tool to convey feelings and artistic acclaims of people with a great variety for centuries and are a cultural value that develops and renews within the process as a folkloric element. Handcrafts have been developed constantly by human beings and gone through changes for centuries and managed to survive until today. This change has been in the form of enrichment depending on their essence prevalently.
Weaving has an important place within traditional handcrafts and possibly may be the most meaningful artworks of the aesthetic world formed by the most orderly processes of long skills and abilities. Factors which designate aesthetic value of weaving are the materials used for their construction and the manner to obtain these materials, motives making up the patterns and their iconographic interpretations, and the characteristics of the used techniques and colorants. Weavings point to the global culture with these characteristics on one hand and on the other hand they are remarkable with their regional differences.
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Weaving products are classified as carpets and plain weaves. Plain weaves, like carpet weaving, were started in the Middle Asia by Turks and spread to the whole world from there. Turks decorated their homes and tents with product such as rugs and felts. Moreover, they used these to be protected from hot and cold weather and vermin (Deniz, 2000: 19) . It is possible to see these weaving examples of the Middle Asia origin in Anatolia in developed forms. Azerbaijan is one of the geographical locations providing their loveliest examples out of Anatolia. In every period of history, Azerbaijan provided important artworks in every type of fine arts called decorative and applied arts, and has substantially developed artworks in weavings in terms of their technical and aesthetic features.
Emergence of weaving art in Caucasian region and in Azerbaijan which have the oldest roots coincides with the same start date of the neighboring Anatolia and Iran weavings. In various archeologic excavations performed in many places of Azerbaijan, mat pieces, gross fabric pieces weaved by simple, plain weaving technique and even complex a jour weaving pieces weaved by high quality thin flax yarn and considered to be the paramount of weaving art (1 st and 2 nd century, BC) have been acquired.
Another indication of the development level of weaving in
Azerbaijan is the body of weaving loom, tools necessary for spinning and weaving, spinners, combs, shuttles, etc. wool yarn balls, fabric, spoiled carpet and palaz (a weaving type with cross-striped weft face) pieces found in a tomb belonging to the beginning of 1 st and 2 nd century BC and revealed in one of the castles in Mingeçevir region of Northern Azerbaijan.
Again, based on the information gathered from the resources, weaving continued its development during the 7 th and 8 th century, BC and showed a great development during the 10 th century. During this century, it is mentioned that zili, carpet and other weavings were widespread in Nahçıvan, Hoy, and Salmaz Cities, and other weavings, silk and wool weavings, and colorful fabric weavings were widespread in Erdebil and Şirvan (Deniz, 2000: 155; Paşayeva, 2003: 78) . These results are the indication of the special place of weaving, which is one of the oldest occupations in the world, in Azerbaijan culture, and on the other hand, it also proves that this art goes back to very old ages.
Azerbaijan weaving art (flat weaving-carpets) is comprised of various schools based on their technique and pattern features. These are studied in four groups namely "Kuba-Şirvan", "Gence-Kazak", "Karabağ", and "Tebriz". Geometric and plant motives as well as forms stylized from human-and animal-origin embroideries and house tools were benefited for the aesthetic formation of these groups (Yıldırım, 2003: 139-150; Tagiyeva, 2007: 25) .
Azerbaijan weaving examples have a unique place among textile handcrafts with their aesthetic, perception, color, motive, and composition harmony, and they take place in museums as well as various institutions and organizations today.
Rug weavings of Azerbaijan region situated in Georgia National Museum and making up the article's subject consist of examples
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Considering the rug weaving examples of Azerbaijan region that we scrutinized in the research, rugs of Şirvan region have horizontal and vertical composition characteristics. Furthermore, borders were used in some examples and borders did not take place in some of them. In Karabağ and Kazak region examples, on the other hand, horizontal composition was dominant and border detail was not included. In rug floors, brown, white, blue, green, yellow, and black colors and primarily red and orange were used. Another remarkable issue in weavings is that geometric motives were dominant generally.
Kilim weavings (rugs) studied in the museum were found to be similar with Bitlis, Erzurum, Hakkari, Van, Tunceli, Isparta, and Afyon regions in Anatolia and primarily with Kars in terms of the used raw material, dying methods and weaving techniques. However, despite many of the used motives were the same, local pronunciation of their names differed.
Caucasus and Anatolia, which are the migration ways and settlement places of Turkic tribes coming from the Middle Asia, have a common culture. Traditions owned by Turkish woven ground cloths illustrate the cultural richness continuing from the Middle Asia until today. It is seen that the studied rug examples were a reflection of common culture.
In the study scope, in addition to providing the similarities and differences of Azerbaijan-Anatolian kilim weavings, it is thought that preparation of a scientific documentation for persons who study this subject will provide important benefit as a source to researchers who conduct and will conduct research in this field.
Keywords: Georgian National Museum, Azerbaijan, weaving, kilim, motif.
I-Giriş
İnsanlığın medeniyet tarihine bakıldığında, ilkçağlardan günümüze kadar sürekli değişim içinde olan insan ihtiyaçlarını gidermek ve hayatını kolaylaştırmak için uğraş vermiştir (Güzel ve Kulaz, 2016a:148) . Halkların uğraştıkları sanat dallarının, onların zengin manevi iç dünyalarını, karakter yapılarını, dünyaya bakışlarını, estetik anlayışlarını ve yaşam felsefesine has olan temel karakterlerini anlattığı görülmektedir. Bu uğraşlardan biri olan dokuma hayat bulduğu her yerde, yaşadığı kültürle kaynaşıp zenginleşmiş ve üretildiği bölgenin özelliklerini üzerinde taşımıştır.
Teknik ve estetik özellikleri bakımından Azerbaycan düz dokumaları da İnsanoğlunun kültür tarihiyle birlikte gelişimini sürdürmüş ve üzerine işlenen her motifte ayrı bir kimliğe bürünmüştür. Dokuma ürünleri halı ve düz dokumlar olarak sınıflandırılmaktadır. Halı dokumaları gibi düz dokumalar da Orta Asya'da, Türklerle başlamış ve buradan tüm dünyaya yayılmıştır. Türkler ev ve çadırlarını kilim, keçe gibi ürünlerle süslemişlerdir. Aynı zamanda da sıcak, soğuk ve zararlı
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Volume 12/21 hayvanlardan korunmak için kullanmışlardır (Deniz, 2000: 19) . Orta Asya kökenli bu dokuma örneklerini Anadolu'da gelişmiş bir biçimde görmek mümkündür. Anadolu dışında ise en güzel örneklerini verdiği coğrafyalardan biri de Azerbaycan'dır. Tarihin her devrinde dekoratif ve uygulamalı sanatlar denilen güzel sanatların her türünde önemli eserler veren Azerbaycan, dokumalar konusunda da teknik ve estetik özellikleri bakımından oldukça gelişkin eserlere sahiptir.
Kafkasya bölgesinde, çok eski köklere sahip Azerbaycan'da dokuma sanatının ortaya çıkışı komşu Anadolu ve İran dokumalarının başlangıcıyla aynı tarihlere rastlamaktadır. Azerbaycan'ın birçok yerlerinde gerçekleştirilmiş çeşitli arkeolojik kazılarda halının selefi olan hasır parçaları, basit düz dokuma tekniği ile dokunmuş kaba kumaş parçaları ve hatta yüksek kaliteli ince keten ipliklerden dokunmuş, dokuma sanatının zirvesi sayılabilen karmaşık ajur dokuma parçaları (M.Ö. II-I. yy) ele geçirilmiştir. Azerbaycan'da dokumacılığın gelişme seviyesinin bir başka göstergesi, Kuzey Azerbaycan'ın Mingeçevir bölgesindeki kurganlardan birinde ortaya çıkarılmış, M.Ö. II. -I. binin başlarına ait mezarda bulunan dokuma tezgahının gövdesi, eğirme ve dokuma için gerekli olan aletler; iğ, tarak, mekik vs., yün iplik yumakları, kumaş, çürümüş halı ve palaz (enine çizgili atkı yüzlü dokuma türü) parçalarıdır.
Yine, kaynaklardan edinilen bilgilere göre, M.S. VII-VIII. yy.'da gelişimini sürdüren dokumacılık, X. yy.'da büyük gelişme göstermiştir. Anılan yüzyılda, dokumacılığın Nahcıvan, Hoy, Salmaz şehirlerinde zili, halı ve diğer dokumalar, Erdebil ve Şirvan'da ipek ve yün dokumalarla, renkli kumaş dokumaların çok yaygın olduğundan bahsedilmektedir (Deniz, 2000: 155; Paşayeva, 2003: 78) . Bu bulgular dünyanın en eski uğraşlarından biri dolan dokumanın, Azerbaycan kültüründeki özel yerinin göstergesi olduğu gibi, bu sanatın çok eski devirlere dayandığını da kanıtlamaktadır.
Valide Paşayeva, "Azerbaycan Halı Sanatı Tarihine Bir Bakış" başlıklı makalesinde, Azerbaycan dokuma (halı -düz dokuma) bilimcisi Latif Kerimov'nun Azerbaycan dokuma sanatının gelişimini dört devreye ayırdığını belirtmektedir. Birinci devirde atkı ipliğinin çözgü iplikleri arasında basit geçirilme tekniğiyle meydana çıkmıştır. Bu devirde hasır, palaz, şedde, cicim (Anadolu'da aynı isimle bilinen dokumadan farklı bir dokuma türü) üretilmiştir. İkinci devirde atkının çözgüler arasında karmaşık geçirilmesinden oluşmaktadır ve basit geometrik motifli kilim tipi düz dokuma yaygılar dokunmaktadır. Üçüncü devirde desen ipliğinin çözgü ipliklerine karmaşık dolama tekniği ile yapılmaktadır ve bu teknikle zili, konulu şedde, verni, sumak vs. gibi düz dokuma yaygı türleri üretilmiştir. Dördüncü devirde ise halı dokuma tekniğinin gelişmesi görülmektedir (Paşayeva, 2003: 77 -94) .
Azerbaycan'da geleneksel dokuma malzemeleri genellikle coğrafi konuma bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Dokunan kirkitli el dokumalarında iplik olarak yün, kıl kullanılırken, keten, pamuk ve ipek gibi malzemeler yüne oranla azda olsa kullanılmıştır. Dokumalarda, Azerbaycan koyun yününün yanında Gürcistan yünü de kullanılmıştır. Yün ipliğinin boyanmasında 19. yüzyıla kadar doğal boya kullanılırken, daha geç dönemlerde doğal boyayla birlikte sentetik boyalar da kullanılmaya başlanmıştır.
Azerbaycan dokuma sanatı teknik ve desen özelliklerine göre farklı ekollerden oluşmaktadır. Bunlar: "Kuba-Şirvan", "Gence-Kazak", "Karabağ" ve "Tebriz" olarak dört grupta incelenmektedir. Bu grupların estetik oluşumunda; geometrik ve bitkisel motiflerin yanı sıra insan, hayvan kökenli nakışlardan ve ev aletlerinden stilize edilmiş şekillerden yararlanılmıştır. (Yıldırım, 2003: 139-150; Tagiyeva, 2007: 25) . 
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II.2. Gürcistan Ulusal Müzesi'ndeki Azerbaycan Yöresine Ait Kilim Dokumaları
Geleneksel el sanatları arasında önemli bir yere sahip olan dokuma, günümüzde amaç ve malzeme değişikliğine uğramış olsa da varlığını canlı bir biçimde sürdürmeye devam etmektedir. Tekstil el sanatları arasında estetik, algı renk, motif ve kompozisyon uyumu ile ayrıcalıklı bir yere sahip olan Azerbaycan dokuma örnekleri, günümüzde müzelerde olduğu gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda da yer almaktadır.
Bu kilim örnekleri; Karabağ, Şirvan ve Kazak Gurubuna ait örneklerden oluşmaktadır. Çalışmada tespit edilen bu dokuma örnekleri; teknik, kompozisyon, renk, malzeme ve motif açısından değerlendirilmiştir. İncelenen kilim örneklerinin, Anadolu kilim dokumalarla olan benzerlikleri ve farklılıkları verilmeye çalışılmıştır.
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Volume 12/21 (Azadi, Kerimov ve Zolinger, 2001: 137-138-200-398; Erbek, 2002:106) . İkinci ince şeritte Azerbaycan yöresinde sıralı üçgen (paykan)/dilik/testere ağzı/muska, Anadolu'da ise muska adını alan motif yer almaktadır (Azadi, Kerimov ve Zolinger, 2001: 131-390; Mammadova, 2010:164; Nooter, 2004: 66; Erbek, 1986: 25) . Üçüncü şeritte Azerbaycan'da ve Anadolu'da haç olarak adlandırılan motif görülmektedir. Dördüncü ince şeritte ise Azerbaycan'da herhangi bir ismi olmayan ancak Anadolu'da keçi izi/bukağı olarak adlandırılan motif kullanılmıştır (Karahan, Kulaz ve Taş, 2008: 48; Erbek, 2005: 134) .
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elemanı dikkat çekmektedir (Azadi, Kerimov ve Zolinger, 2001:126; Karahan, Kulaz ve Taş, 2008: 80-182; Erbek, 1986: 17) . Tek kenar suyuna sahip olan dokuma örneği, siyah zemin üzerinde stilize edilmiş çiçek motifi kullanılarak çevrelenmiştir. Yengeç/akrep /bereket -haç/dört yön -koçboynuzu/ çift çengel/çiftboynuz/koçboynuzu/bereket -asma kıvrımı/ suyolu motifleri. Kenar suyu: -Dokumanın Tanımı: Dokumanın kompozisyonu üst üste sıralanmış yatay kuşaklardan oluşmaktadır. Dokuma yüzeyinde ana motifin yer aldığı kuşaklar daha geniş diğer kuşaklar ise daha dar tutulmuşlardır. Siyah zeminli kalın bantlarda Azerbaycan'da yengeç Anadolu'da ise akrep/bereket motifi olarak bilinen süsleme unsuru kullanılmıştır (Nooter, 2004: 64; Erbek, 1986: 32; Erbek, 2005: 69) . Bu motifin içinde yine Azerbaycan'da göz/nazar/muska Anadolu'da da göz olarak isimlendirilen motife yer 
Örnek
III. Değerlendirme ve Sonuç
El sanatları, bir toplumun kendine ait sanatını meydana getiren en köklü kaynaktır. Dokumalar bunların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dokumacılığın, insanların soğuktan ve diğer dış etkenlerden korunmak için örtünme ihtiyaçlarından kaynaklı olarak geliştiği görülmektedir (Güzel ve Kulaz, 2016b :1322 . Yüzyıllar boyunca tezgâhlarda ilme ilme alın teri ile dokunan, sadece bir halı ya da kilim değil aynı zamanda kadim bir uygarlığın da şifresidir. Dolayısıyla geçmişten günümüze ulaşan dokuma, işlevi ve mesajı olan bir uğraş alanı olmuştur. Bu özelliklerinin yanında yerel ayrımlar göstermesi ve özel üretimlerle ortaya çıkması yönleriyle de önem taşımaktadır.
Müzede incelenen Azerbaycan yöresine ait kilim örneklerine baktığımızda, Azerbaycan ve Anadolu halkları arasında sosyo-kültürel benzerlikler, yapılan dokumalarda da ortaya çıkmaktadır.
Çalışmada örnek 1. de incelenen dokuma (Foto. 1), Azerbaycan'ın Şamahı-Şirvan motifi olarak bilinen paşalı kompozisyon özelliğine sahiptir. Müzede tespit edilen bu dokuma örneği, Bitlis yöresinde El kilimi (Karş. Foto. 1) olarak adlandırılan ve ana motifin göl olarak isimlendirildiği yer yaygısıyla; dokuma tekniği ve kompozisyon bakımından benzerlik taşımaktadır. Ancak zemin süslemesinde ana motif aynı iken, ara boşluklarda ve kenar suyunda kullanılan motiflerde farklılıklar görülmektedir. Karş. Foto. 1 Bitlis yöresine ait dokuma örneği, ( Sökmen, 2013:313) Örnek 2. de incelenen yer yaygılarında (Foto. 2) yün malzeme kullanılmış olup; ilikli kilim tekniğiyle dokunmuştur. Geometrik motiflerin hâkim olduğu kilim, Ardahan/Posof'ta tespit edilen ve bereket motifiyle bezenmiş taban kilimi ile aynı dokuma tekniği ve kompozisyon düzenine sahiptir. Yine Sivas Müzesi'nde Malatya yöresine ait olan yer yaygısı ( Erbek, 2005:181) , Hakkâri ve yöresinde Şehvani (Karahan, Kulaz ve Taş, 2008: 157) ismiyle dokunan taban kilimi ve Afyon veya çevresinde dokunduğu düşünülen kilim (Karş. Foto. 2) örnekleriyle de dokuma tekniği ve kompozisyon açısından benzerlik göstermektedir. Yatay bir kompozisyona sahip olan kilimler, ara boşluklarda ve ince şeritlerde kullanılan motifler ve renk açısından birbirlerinden ayrılmaktadırlar.
Karş. Foto. 2 Afyon veya çevresine ait kilim örneği, ( Ölçer, 1988:73) Çalışmada incelenen örnek 3 numaralı taban kilimi (Foto. 3) yün malzeme kullanılmış olup; ilikli kilim teknikleriyle dokunmuşlardır. Yatay kompozisyona sahip olan dokuma, Hakkâri'de Karş. Foto. 3 Hakkâri yöresine ait kilim örneği, (Karahan, Kulaz ve Taş, 2008:238) Müzede tespit edilen örnek 4 numaralı kilim örneği (Foto. 4), Bardız yöresinde Küpeli Top (Karş. Foto. 4) olarak isimlendirilen kilimle benzer kompozisyon özelliği taşımaktadırlar. Aynı şekilde Tunceli-Çemişgezek-Doğan Köyü'nde Gollü (madalyonlu) Halı olarak bilinen dokuma örneğiyle de teknik, renk ve motif bakımından farklılık gösterse de oluşturulan kompozisyon benzerdir (Güzel ve Kulaz, 2016 :1326 .
Karş. Foto. 4 Erzurum/Gaziler (Bardız) Camii, (Hatipoğlu, 2003: 33) 
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Çalışmada örnek 5. de incelenen dokumada Azerbaycan'da koçboynuzu/çift çengel/çiftboynuz, Anadolu'da ise koçboynuzu/bereket olarak karşımıza çıkan motif kullanılmıştır. Bu kilim örneğinin Birbirine yakın ancak farklı renk tonlarının hâkim olduğu bu dokuma örneklerine Kars/Akyaka (Karş. Foto. 5) ve Van yöresinde de rastlamak mümkündür. Bereket motifiyle yatay bir kompozisyon düzenlenen farklı yörelere ait bu dokuma örnekleri, renk ve ara şeritlerde kullanılan motifler bakımından birbirinden ayrılmaktadırlar.
Karş. Foto. 5 Kars/Akyaka yöresine ait kilim örneği, (Nooter, 2004: 65) Dokuma sanatı geleneksel yapıda, yöresel çeşitlilik göstermektedir. Üretildikleri bölgenin iklim şartları, bitki örtüsü, kolay ve ekonomik olarak elde edilebilen hammaddeler gibi etkenler bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Ancak kültürler arası etkileşim hemen hemen bütün sanat dallarında olduğu gibi, dokumalara da yansımıştır.
Bu araştırmamızda ele aldığımız Azerbaycan yöresine ait kilim dokuma örneklerine bakıldığında, Şirvan yöresine ait olan kilimler yatay ve dikey kompozisyon özelliğine sahiptir. Bununla birlikte bazı örneklerde kenar suyu kullanılırken bazılarında ise yer verilmemiştir. Karabağ ve Kazak yöresi örneklerinde ise yatay kompozisyon hâkim olup, kenar suyu detayına yer verilmemiştir. Kilimlerin zeminlerde çoğunlukla kırmızı, turuncu olmak üzere, kahverengi, beyaz, mavi, yeşil, sarı ve siyah renkler kullanılmıştır. Dokumalarda dikkat çeken bir diğer husus da, genellikle geometrik motiflerin hâkim oluşudur.
Müzede incelenen kilim dokumalar, Anadolu'da Kars başta olmak üzere Bitlis, Erzurum, Hakkâri, Van, Tunceli, Isparta ve Afyon yöreleriyle; kullanılan hammadde, boyama yöntemleri ve dokuma teknikleri konusunda benzer oldukları tespit edilmiştir. Ancak kullanılan birçok motif aynı olsa da isimlerinin yöresel telaffuzu farklılık göstermektedir.
Bu sonuçlar bize Orta Asya'dan çıkan Türk boylarının göç yolları ve yerleşim yerleri olan Kafkaslar ve Anadolu'nun ortak kültür ve sanat değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum özellikle uluslararası kültürün önemli bir parçası olan dokumalara da yansımıştır.
